Литературлуг номчулга.

Тема: И.В.Крылов «Сарбашкын болгаш очки»

Сорулгалары:

1. И.А.Крыловтун чогаадыкчы ажылы-биле «Сарбашкын болгаш очки» деп баснязынга даянып таныштырары;
2. Шын, медерелдиг, аянныг номчулганын мергежилдерин сайзырадыры;
3. Диалог хевиринге (рольдап номчуп тургаш) чугаалажып ооредири; чогаалдын кол бодалын илередири;
4. Уругларнын сос курлавырын байыдары;
5. Уругларнын чогаадыкчы чоруун сайзырадыры;
6. Эжеш болгаш болук ажыл уезинде эки мозу-шынарлыг чорукка кижизидери.

Дериг-херекселдери: баснянын аудиозапизи, И.А.Крыловтун хорек-чуруу, басняга иллюстрациялар, «И.А.Крыловка тураскаалдар» деп таблица, Крыловтун номнары» деп делгелгеге материалдар.

I Организастыг кезээ.

II Кичээлдин темазын болгаш сорулгаларын илередири.

- Кичээлде чуну канчаарывысты кым чугаалап коорул? Ону кайыын, чуден билип алдынар?

(Иван Крылов деп чогаалчы-биле таныжып, оон чогаалын номчуур бис деп билип тур бис.Клазывыста И.Крыловтун номнарын делгеп салып каан боорга, билип алдывыс.)

III Авторнун дугайында кыска медээ.

Улуг орус басня бижикчизи И.Крыловту чон «кырган-ачай Крылов» деп адап алган. Санкт-Петербург хоорайда Чайгы садта тураскаалдын адаанда оон басняларынын маадырларынын дурзузун кылып каан.

Крылов чугле басня бижиир эвес, а шулуктер, водевильдер бижип, журнал база ундуруп турган. Ынчалза-даа басня бижиир талантызы эн кончуг болган.

Оон басняларынын маадырлары дириг амытаннар, ынчалза-даа оларнын дурзузунде кижилерни коргускен. Крыловтун чогаадыкчы ажылы-биле чылдын-на таваржып турар бис, а богун чаа чогаалы-биле таныжарын уламчылаар бис.

Санкт-Петербург хоорайда турар тураскаалды бронзадан кылган, ону кылыр акшаны чон чыгган.

Чон чуге улуг басня бижикчизин сактып, хундулеп, утпайн чоруурул? Шак бо айтырыгга кичээлдин тончузунде баснялар-биле номчуп танышкан соонда харыылаптар бис.

IV. Баснянын созу-биле номчуп таныжылга.

1. Басняны номчуурунун мурнунда созуглел-биле ажыл.

а) баснянын адын номчууру;

б) баснянын адындан оон маадырлары кым дээрзин уругларнын тывары.

2. Баснянын созуглели-биле таныжылга. Аудиозаписьти дыннаары.

3. Словарь ажылы.

Салаа базып санап – салаа базып тургаш, санап, адап;

Ирей – адыг.

4. Басняны оореникчилернин боттары номчууру.

5. Айтырыглар аайы-биле беседа.

- Баснянын маадырлары чулерил?

- Басня кандыг хевирге бижиттингенил? (Шулук хевиринге.)

- Шулук хевири деп шынзыдынар. Рифмаларны тывынар.

- Бо басняда кижилернин кандыг четпестерин сойгалап, шугумчулээнил?

- Кандыг состер, сос каттыжыышкыннары аза быжыг сос каттыжыышкыннары силерге каттырынчыг болду?

6. Маадырнын будужун сайгарары.

1. Баснянын номчулгазы.

- Каш кезектен тургустунганыл?

8. Шилип номчулга.

- Силерге чуу чуве каттырынчыг, ооредиглиг болду?

V. Басняны аянныг номчуурунга мергежилгелер.

1. Басняны сайгарары (ун аялгазы, бижик демдектери, логиктиг ударениези).
2. Рольдап номчулга.
3. Чуруктар-биле ажыл.

VI. Туннел (салдынган айтырыгга харыы).

Туннел. *И.А.Крылов кижилерни боттарын кыдыындан коруп, танып, боттарынын кылган чуулдерин сайгарып, четпес талаларын тып, олардан канчап адырлып алырын сумелеп турар.Ол чуртталганынугадыын ооредип турар. Крыловтун баснязы-биле таныжып алыры дээрге-ле улам угаанныг, чуртталгада чаа чуулдерни,бодун болгаш кижилерни билип алырынга ооредип турар.*

 И.А.Крылов бодунун дугайында мынча деп чугаалаар:«Четпестерни корзумзе, сойгалаарынга ынак мен». (Фразанын утказын башкы тайылбырлап бээр.